




France criminalises clients of prostitution
By Emily St.Denny
On April 6th,  the French parliament voted to criminalise clients of









the  final  step  in  a  long  process  aimed  at  converting  France’s
contemporary  prostitution  policy  framework  from  one  that  tacitly
discouraged prostitution to one that strongly rejects the possibility
of  purchasing  sexual  services  and  symbolically  denounces
prostitution as a form of violence.
Historically, French policymakers have recognised three models of
prostitution  policy.  Prohibitionism  refers  to  models  where  all
individuals  involved  in  commercial  sex  –  prostitutes,  clients,  and
pimps  –  are  criminalised.  Regulationism  broadly  refers  to





Until  the  end  of  the  Second  World  War,  France  regulated  prostitution  by  means  of  licensed
brothels,  forced  medical  examinations,  and  the  police  regulation  of  women  perceived  to  be
involved  in  prostitution.  The  country’s  regulationist  framework  was  so  notorious  and  well­
developed that regulationism was often referred to as the système français – the “French” system.
However, after WWII, partly  in a bid  to erase  the memory of German occupiers’  involvement  in
managing and frequenting brothels, France moved towards an abolitionist regime. Brothels were




the criminalisation of  the exploitation of  the prostitution of others. This  includes brothel keeping,
pimping, and profiting  in any way  from another person’s  involvement  in prostitution. The second
pillar concerns the provision of social support to individuals involved in prostitution, with a view to











The French abolitionist  regime  is  therefore  characterised  by  a  patchy  implementation  of  its  key
policies.  Firstly,  individuals  in  prostitution  and  their  families  were  often  the  target  of  police
harassment  putatively  aimed  at  curtailing  the  exploitation  of  prostitution.  Secondly,  social  and










policy  change  arose  in  2003, when  the  right­wing Government  passed  a  new  law  criminalising
passive soliciting –  that  is  to say adopting a  “passive demeanor  intended  to  incite debauchery”.




aims  and,  worse,  may  have  contributed  to  endangering  the  health  and  safety  of  individuals  in
prostitution and victims of trafficking by forcing them to operate underground, out of sight from the
police and social services. This discontent, coupled with historical dissatisfaction over the lack of







sexual  services.  Nevertheless,  the  bill  also  contained  other  measures  including  the  repeal  of
passive  soliciting  as  an  offence,  granting  residency  rights  to  foreign  victims  of  trafficking,  and
strengthening  of  social  and  health  support  to  individuals  involved  in  prostitution.  Client
criminalisation and  the  repeal of passive soliciting proved  to be  the proposal’s most contentious
issues.  Certain  Socialist  and  Green  MPs  opposed  the  former  out  of  concern  it  would  further
endanger  and  stigmatise  individuals  involved  in  prostitution.  Conversely,  the  largest  party  in




harmed  the  very  people  it  purported  to  support,  into  a  coherent  framework  promoting  feminist













While  this  neo­abolitionism  is  strongly  opposed  by  many,  especially  those  who  wish  to  see




is  therefore not  just historically  illustrative of  the  long time  it can take to reform ineffective policy




This post concerns French  law and policy as  it  relates  to  this particular  type of commercial sex.
Because France does not recognise the existence of ‘sex work’, policy on this subject is refered to
as  ‘prostitution policy’. For analytical purposes,  this post shall use  this  term  to  refer  to  issues of
policy and law. Moreover, it shall use the term ‘indivual in prostitution’ to refer to those who are the
subjects of these policies, laws, and political debates, and the term ‘sex workers rights activists’ to
refer  to  individuals seeking  to see voluntary sex work decriminalised or  recognised as a  form of
labour.
[2] This  is  the case  in 1975, when women  involved  in prostitution  took over a church  in Lyon  to
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